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Aberdeen  Art  Gallery  holds  a  unique  collection  of  correspondence  that  belonged  to  a  woman 
journalist called Caroline Phillips. As honorary secretary of the Aberdeen branch of the Women’s Social 













(WSPU), otherwise known as  the Suffragettes. While  the popular  image of  the suffragettes places 
them in England, particularly London, in fact the campaign for votes for women happened throughout 
the UK. However, it is unusual to have such a treasure trove of information about the goings‐on in one 





1900,  the  Society  of Woman  Journalists  had  only  69 members  in  the whole  of  the UK. Woman 
journalists were not expected to cover the same sort of news as their male counterparts, but instead 
mainly produced copy  for  the new  ‘Women’s pages’  that had started  to appear  in newspapers.  In 
order  to attract advertisers  such as  the new department  stores and other  fashion and homeware 
retailers, newspapers needed to prove that women read their newspapers as well as men. Hence the 






















women became eligible  to vote and even be elected  to  local government positions  such as  town 
councils  and  school  boards.  In  Aberdeen,  for  example,  the  city’s Women’s  Suffrage  Association 
campaigned  to  get  women  elected  to  the  School  Board.  However,  this  limited  amount  of  civic 

















politician  from Manchester,  to  establish  a  new  kind  of  suffrage  organisation. Working  with  her 
daughters  Christabel,  Adela  and  Sylvia,  and  others  from  her  socialist  circle  in Manchester, Mrs 
Pankhurst established the Women’s Social and Political Union (WSPU) in 1903. The WSPU aimed to 




Such  conduct outraged  Edwardian  sensibilities  – women  should  stay  in  the domestic  sphere  and 
certainly should not try to raise their voices at male political meetings – and WSPU members found 











Originally  a  teacher,  she  became  a  paid  organiser  for  the  Independent  Labour  Party  (ILP)  in 
Manchester  before  undertaking  a  similar  role  with  the  WSPU.  Having  helped  to  set  up  party 
headquarters, Teresa Billington was sent to Scotland in 1906 to establish WSPU branches there. She 
was to be very influential in the development of the WSPU in Scotland and eventually settled there 
herself  after  marrying  a  Scottish  socialist  Frederick  Lewis  Greig,  changing  her  name  to  Teresa 
Billington‐Greig.  Teresa  Billington’s  travels  around  Scotland  from  1906  onwards  attracted many 
















course be  that  she  actually wrote  the news  report, but  it was  rare  for  a  journalist’s name  to be 





policy.  This was  to  oppose  the  government  (i.e.  the  Liberal)  candidate, whether  or  not  he was 
personally  committed  to women’s  suffrage. This provoked  cries of  ‘Shame’  from  the  gallery. Mrs 
Pankhurst  explained  that  this  policy  had  been  adopted  because  the  candidate  represented  a 
























Mrs Pankhurst  returned  to London where she continued  to  lead demonstrations and  raids on  the 














the vast majority of  the women who worked  for all  the women’s  suffrage  societies and women’s 
political parties were unpaid.  
The  first  letter  in  the Watt Collection dates  from April 1907 when Emmeline Pankhurst wrote  to 









































Christian  socialist  and  prolific  pamphleteer.  He  was  an  influential  figure  in  the  development  of 





a member of the Labour party  in  that city – the Glasgow branch was particularly  intertwined with 
socialist politics and enjoyed  strong  support  from  the  socialist weekly newspaper Forward, which 
often campaigned for the vote for women in its pages.  These strong ties to the Labour party might be 
another reason for the problems between the WSPU and the Liberals in Aberdeen. 










I am giving up housekeeping & am  in  the midst of packing & dispersing of books, papers etc,  the 






































Many  thanks  for  your  letter  about  the  arrangements  for  the  visit  to Aberdeen.  I  am  very much 
interested to hear that you have secured Mr Murray as chairman. I cannot yet write definitely to you 
about Mr Murray’s kind invitation to stay at Glenburnie House. 


















others  in  the  WSPU,  Billington‐Greig  had  become  increasingly  concerned  about  the  perceived 
autocratic domination of  the organisation by  the Pankhurst  family, and particularly Emmeline and 
Christabel.  In her book on  the paid organisers of  the WSPU Krista Cowman  suggests  that  Teresa 
Billington‐Greig also held a personal grudge against the two because it had been promised that she 
would be  in charge of the campaign during the Aberdeen by‐election  in February, but  instead Mrs 
Pankhurst had taken centre stage. Whether that is true or not, we know that over the summer Teresa 
Billington‐Greig  lobbied  the Scottish branches of  the WSPU  to petition headquarters  in London  in 
favour of a more democratic system of leadership. An undated letter in the Watt Collection appears 










































that  they  had  introduced  into  the  movement  now  became  members  of  the  WFL  –  including 





































to  boost  the WSPU.  Isabella  Bream  Pearce was  a member  of  both  the  Glasgow WSPU  and  the 










London,  that became  the headquarters of  the WSPU and Emmeline Pethick‐Lawrence became  the 
WSPU treasurer and Frederick  its business and  legal adviser. Together, the husband‐and‐wife team 
established the WSPU newspaper Votes for Women in 1907. Emmeline Pethick‐Lawrence had already 
suffered a short period of  imprisonment after being  involved  in a WSPU protest at the opening of 
Parliament  in October 1906. However,  she suffered a nervous breakdown  in prison and had been 
released early. The Pethick‐Lawrences stayed loyal to the Pankhursts during the WFL split and became 
an  important part of  the  leadership, but were  to be  thrown out of  the WSPU by  Emmeline  and 
















































in carriages and char‐a‐bancs, which were  festooned  in banners. The distinguishing colours of  the 
procession were white and  red, with marchers wearing  rosettes,  sashes, badges and armbands  in 


























have evidence  that Teresa Billington‐Greig had dispatched Amy Sanderson  to Aberdeen  for  some 
purpose – possibly to persuade Caroline Phillips and other members of the WSPU branch there to join 
the WFL? Caroline Phillips had evidently responded with a postcard with ‘distracting’ news, but we 
have no  idea what  it might have  said. What we do know  is  that Caroline Phillips did not  join  the 







































Sir  –  I  am  very  glad  to  learn  from  the  columns  of  yr  paper  that  the Aberdeen Women’s  Liberal 
Association are anxious to make plain to Mr Asquith that they have intense interest in the subject of 
Women’s  Enfranchisement. We  are  further  informed  that  any  effort  to  get  an  audience with Mr 
Asquith w[oul]d be fruitless, which is tantamount to an admission that nothing short of something in 









[Crossed out – To expect an earnest & open minded woman  to  listen  to a politician  like Asquith 
speaking about democracy & liberty, which she is denied, without making a relevant interjection. 
























































































years,  so  she was  obviously  a  keen  supporter  of  the movement.  The  criticism  Lady  Ramsay  and 
Caroline Phillips clearly received again suggests that the Aberdeen branch was not united – as hinted 





























































With  exception  of  drawing‐room  meetings  our  doings  are  public  property,  &  exceptionally  full 
attention was paid to them by the press especially the F[ree] P[ress] Aberdeen 
‘L’affaire Asquith’ of course refers to the Liberal party meeting at the Music Hall on the evening of 19th 
December. Women  had,  after  all,  been  allowed  into  the meeting,  and  there was  apparently  an 
agreement that the leader of the Aberdeen WLA, Mrs Black, would be allowed to pose a question on 
the subject of women’s enfranchisement  to Mr Asquith. However,  this question was never asked, 






The Procedure at the Liberal Meeting 
Will you allow me  space, as a Woman  Liberal,  to give my  impression  re  the Webster episode on 
Thursday night? 
While protesting against Mr Webster’s evident  intention of  introducing a hostile element  into  the 
proceedings, I was deeply grieved to see the unseemly struggle  in the orchestra, particularly as the 
























to  put  the  question  of  woman  suffrage  before  attachment  to  any  political  party.’  Even  more 
revealingly, a ‘Member of the Aberdeen WLA’ wrote ‘… it seems the height of folly to expect the vote 
from any party in gratitude for services rendered. If women who are interested in politics had refused 













behalf  of women  in  a  perfectly  constitutional way,  had  been  assaulted  by  the  organisers  of  the 
meeting. The Rev. Mr Webster, who  sought  to move  the  rider  to  the  resolution proposed at  the 
meeting, was yesterday stated to be confined to bed as the result the injuries received in the struggle 
with the stewards on the platform.  


































































































































































































party appearing publically  to  support  the WSPU. The majority of  the  letters  in  the newspapers  in 
particular criticising Mrs Black and Mrs Allan for their appearance on the platform were signed by pen‐




















































The  success  of  its  meetings,  and  the  press  coverage  they  provoked,  evidently  encouraged  the 
Aberdeen WSPU to bigger and better events. A draft  letter from Caroline Phillips to James Murray 
demonstrates the growing ambitions of the branch. Caroline Phillips and Lady Ramsay dreamed of a 
‘brilliant “dressy” affair’ with  ‘real shine’, potentially  to be held  in  the Art Gallery, of which  James 

























































































The next  few  letters  in  the archive demonstrate a growing distance between  the Pankhursts and 
Caroline Phillips. In early September, Christabel turned down the offer of a caravan since it was – in 
her estimation – too late in the season to be of much use. The caravan had been offered by Louisa 
Innes  Lumsden,  a  highly  educated woman who  had  been  the  first warden  of  a women’s  hall  of 
residence at a Scottish university and was also the ex‐principal of a girls’ school. On her retirement to 
Aberdeen, Lumsden had become a member of several school boards and was also a member of the 





















































































































about  Caroline  Phillips.  There  is  a  reference  to  her  overlooking  formalities  and  refusing  to meet 




Phillips  had  evidently  been  offered  the  job  of  stewarding  an  upcoming meeting when  Christabel 
Pankhurst would once more arrive in the city – very much a downgrading of her usual role of honorary 































































































































plate  entree  dishes’. William Maxwell,  the  editor,  also made  a  speech,  referring  to  the  pleasant 
relations that had always existed between Miss Phillips and the rest of the staff. However, he also 
made  the dig  that  ‘if she had decided  to devote her whole  time newspaper work she would have 
proved one of the foremost of lady journalists’ – evidently alluding to Caroline Phillips’ dedication to 














and  Teresa  Billington‐Greig,  demonstrate  the  importance  of  the  city  and  its  politicians.  The 
affectionate tones in which some of the letters to Caroline Phillips are written also demonstrates how 
close‐knit and  supportive Scottish  suffrage circles could be – even between members of different 
organisations. However,  there are also hints  throughout  the archive  that not all  in  the Aberdeen 
branch agreed with Caroline Phillips’ approach to militant action and that it was these disagreements 
that eventually led to her replacement by outsiders. No Aberdeen woman would ever again lead the 
WSPU in the city. 
 
